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Për të arritur një stabilitet politik dhe në mirëqenie shoqërore, qeveritë kombëtare synojnë për
arritje të ekuilibrit ekonomik. Ku ato përdorin instrumente të ndryshme për stimulim të rritjes së
ekonomisë, për bilanc tregtar pozitiv dhe për arritjen e objektivave makroekonomike. Pra
qeveritë ndikojnë në aktivitetet ekonomike duke kontrolluar shërbimet qeveritare drejtpërsëdrejti
dhe duke ndikuar në konsum , investime dhe në neto eksport, nëpermjet ndryshimeve të taksave,
transfereve dhe shpenzimeve. Në kontekst me rritjen e ngadalshme ekonomike dhe
përmirësimeve fiskale, vendi ynë ballafaqohet me me sfida komplekse në zhvillimin
ekonomik.Bilanci tregtar vazhdon të jetë negativ me deficit të lartë. Ku importet janë dukshëm
me vlera shumë më të larta sesa ato të eksportit, e cila shkakton dëme në zhvillim ekonomik të
vendit.
Ky punim adreson çështjen e impaktit të politikave fiskale në bilancin tregtar të Kosovës. Se sa
kanë ndikuar ato deri tani, si kanë ndikuar në arritjet e objektivave për përmirësim të ekonomisë
së vendit, dhe sa janë realizuar të gjitha këto.
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1. HYRJA
Në këtë kapitull do të paraqiten në pika të shkurta qëllimet e këtij punimi. Me fjalë të tjera do të
paraqitet fokusi dhe rëndësia e këtij punimi. Do të shpjegohet në mënyrën më të qartë dhe me
pikat më kryesore, se si funksionojnë politikat fiskale çka janë ato dhe informacione tjera rreth
tyre. Po ashtu edhe një përmbledhje e shkurtë për bilancin tregtar, se çka paraqet ai dhe me çka
ka të bëjë. Një temë e ndjeshme dhe mjaft t e rëndësishme për vendin tonë.
Çfarë janë politikat fiskale dhe bilanci tregtar?
(Ekonomia Fiskale, 2014-2015) Si definim më i saktë politikave fiskale është përdorimi i
shpenzimeve qeveritare dhe taksave për të ndikuar në ekonomi.Qeveritë zakonisht përdorin
politika fiskale për të nxitur rritje të fortë dhe të qëndrueshme

dhe për të zvogëluar

varfërinë.Roli dhe objektivat e politikës fiskale morën përparësi gjatë krizës së fundit ekonomike
globale, kur qeveritë hynë në mbështetje të sistemeve financiare,të rritjeve të reja dhe për të
zbutur ndikimin e krizës në grupet e cënueshme.
Funksionimi i politikave fiskale paraqitet kur politikbërësit kërkojnë të ndikojnë në ekonomi,ata
kanë dy mjete kryesore në dispozicionin e tyre ( politika monetare dhe politika fiskale).Përveç
ofrimit të mallrave dhe shërbimeve si siguria publike, autostradat, apo arsimi fillor, objektivat e
politikës fiskale ndryshojnë.
Në afat të shkurtër, qeveritë mund të përqendrohen në stabilizim makroekonomik,për
shembull:zgjerimin e shpenzimeve ose uljen e taksave për të stimuluar një ekonomi në vështirësi,
me rritjen e saj dhe uljen e papunësisë që rrjedhimisht ndikon në uljen e varferisë pasi
pretendohet që të rritet punësimi. Si dhe me uljen e shpenzimeve ose ngritjen e taksave qeverit
ndikojnë në shtimin e vëllimit eknomik gjë që mund të ndikoj edhe në ngritje të inflacionit si
rezultat i rritjes së kërkesës agrergate, pra rritja e kërkesës ndikon në rritje të konsumit dhe
rrjedhimisht në rritje te prodhimit gjë që ndikon në rritje të kosotos së prodhimit si rezultat i
shtimit të numrit të punëtoreve. Ndërsa në planin afatgjatë, qëllimi mund të jetë nxitja e rritjes së
qëndrueshme ose zvogëlimi I varfërisë me veprime nga ana e ofertës për të përmirësuar
infrastrukturën ose arsimin.
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(BQK, 2015) Synimi i politikbërësve në përgjithësi është që të përshtatin madhësinë e masave
stimuluese për vlerësimet e tyre të madhësisë së hendekut në Bruto produktin vendor apo
dallimit ne mes te GDP potenciale dhe asaj aktuale.- dallimi midis prodhimit të pritshëm dhe asaj
që do të ishte rezultati nëse ekonomia do të funksiononte në kapacitet të plotë. Ndërsa sa i përket
bilancit tregtar i paraqet raportin mes eksportit dhe importit për një periudhë të caktuar.Nëse
vlera e eksportit është më e lartë se ajo e importit atëherë ai shtet ka bilanc tregtar pozitiv apo
aktiv. Ndërsa nëse vlera e importit është më e lartë se ajo e eksportit atëherë ai shtet ka bilanc
tregtar negativ apo pasiv.
Pra nje struktur ekonomike e cila është e bazuar kryesisht në konsum ku pjesa dëmuese e
plotësimit të kërkesave vendore vjen nga importi, kjo ndikon qe bilanci tregtar të ketë zhvillime
negative. Kur kemi më shumë importe se eksporte kjo tregon se kemi dalje të parasë nga vendi.
Vendet më pak të zhvilluara zakonisht kanë bilanc tregtar negativ.Kompensimi i bilancit tregtar
negativ bëhet përmes disa burimeve : me të ardhurat nga turizmi,nga fuqia punëtore e punësuar
jashtë vendit,me shërbime transporti, me hua dhe kredi.Shumë shtete që kanë bilnc pasiv dhe
mungesë të kapitalit të vet janë të detyruar të marrin kredi nga Banka Botërore dhe organizatat
tjera ndërkombëtare
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2. SHQYRTIMI LITERATURES
Në këtë pjesë do të zhvillohet shqyrtimi literaturës për të krijuar një punim në mënyrë të
kuptueshme dhe specifike. Ku do të analizohen dhe përpunohen të dhënat gjatë viteve për
politikat fiskale dhe influencimin e tyre në bilancin tregtar.Që të arrihet një rregull shtetëror dhe
stabil duhet një angazhim i madh dhe ndikojnë shumë gjëra për arritjen e një stabiliteti tregtar.
Njëra ndër arsyet e gjendjes tonë si shtet është edhe ndikimi i reformave fiskale. Pra si problem
kryesor i hulumtimit do të jetë se cilat janë reformat e përdorura fiskale dhe çfarë ndikimi kanë
ato në bilancin tregtar Kosovar.

2.1.

Politikat fiskale

(IMF, 2015) Politika fiskale dhe monetare përbëhen nga një tërësi instrumentesh që synojnë
ndryshimin e gjendjes së treguesve makroekonomik. Pra politika fiskale ndikon në ekonomi për
të arritur një tërësi të objektivave,duke shfrytëzuar sistemin tatimor dhe shpenzimet qeveritare.
Ndërsa politika monetare, shfrytëzon instrumentet si ndryshimet në ofertën e parasë dhe në
shkallën e interesit me qëllim ndikimi në nivelin e çmimeve dhe koston e kredisë. Zakonisht
politika monetare përcaktohet nga Banka qëndrore e Qeverisë,që rezulton në përpjekjet e
qeverisë për të ndikuar në ekonomi, e cila është e kufizuar në shfrytëzimin e disa instrumenteve
të politikave fiskale
Si objektiva kryesore të politikave fiskale perfshihen :
1. Alokimi i të hyrave publike(tatimet) - Veprimtari të ndryshme dhe të rëndësishme për
shoqërinë si : edukimi,shëndetësia,siguria publike,mirëqenia sociale,mbrojtja e ambientit,
investimet publike, të cilat nuk do të ishin të mundura pa investimin e shtetit.Andaj për t’i
mënjanuar këto mangësi, politika fiskale shfrytëzon të hyrat e grumbulluara në buxhet dhe
ndihmon në financimin e këtyre aktiviteteve.
2. Stabiliteti makroekonomik - Shumë vende të zhvilluara shpesh janë objekt i luhatjeve
ekonomike të vazhdueshme.Ngecjet në ekonomi shpesh reflektohen edhe në buxhetin familjar
dhe pastaj edhe në shpenzimet e tyre për mallra dhe shërbime.Për të zbutur ose eliminuar luhatje
të tilla, qeveria përdor mjete të politikave fiskale si politika tatimore dhe shpenzimet publike.
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3. Nxitja e rritjes ekonomike - Qeveria mund të ndihmojë në stimulimin e zhvillimit ekonomik
nëpërmjet ndryshimeve në tatime dhe shpenzime publike.
4. Rishpërndarja e të hyrave - Qeveritë i përdorin tatimet e mbledhura që të sigurojnë
pensionet publike,niveli minimal i të hyrave për personat që janë të sëmurë fizikisht,të sfiduar,të
vjetër,etj.Shtetet të cilët u ofrojnë përparësi këtyre synimeve zakonisht përdorin sistemin
progresiv të të hyrave tatimore,do të thotë tatohen më tepër ata me të ardhura më të larta.
Pra, politika fiskale nënkupton veprimet e ndërmarra nga qeveria në grumbullimin e të hyrave
dhe shpenzimin e atyre të hyrave qeveritare me qëllim të plotësimit të nevojave të qytetarëve me
shërbime dhe mallra.Qeveritë ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të tërthotë në mënyrën e
përdorimit të burimeve në ekonomi.Ato ndikojnë në ekonomi duke ndryshur nivelin dhe llojet e
taksave,shkallën dhe përbërjen e shpenzimeve,si dhe shkallën dhe formën e huamarrjes.
Për shembull ekuacioni i GDP=C+I+G+NX.
(IMF, 2015) Në anën e majtë është GDP-vlera e të gjitha mallrave dhe shërbimeve përfundimtare
të prodhuara në ekonomi.Në anën e djathtë janë burimet e shpenzimeve agregate ose të kërkesës
- konsumi privat(C) ,investimet private (I),blerjet e mallrave dhe shërbimeve qeveritare (G) dhe
eksportet minus importet ( eksporti neto NX). Ky ekuacion e bën të qartë se qeveritë ndikojnë në
aktivitetin ekonomik (BPV- produkti i brendshëm bruto), duke kontrolluar shërbimet qeveritare
(G) drejtpërsëdrejti dhe duke ndikuar në C,I dhe NX, nëpërmjet ndryshimeve në taksa, transfere
dhe shpenzime.Politika fiskale që rrit kërkesën agregate drejtpërsëdrejti përmes një rritje të
shpenzimeve qeveritare zakonisht quhet ekspansioniste ose “e lirshme”. Në të kundërtën,politikat
fiskale shpesh konsiderohen tkurrëse ose “ e ngushtë” nëse zvogëlon kërkesën përmes
shpenzimeve më të ulëta.
Megjithatë këto objektiva janë të shpërndara gjerësisht në vende, rëndësia relative e tyre
ndryshon, varësisht nga rrethanat e vendit.Për shembull dëshira për të ulur varfërinë mund të çojë
një vend me të ardhura të ulëta për të nxitur shpenzimet drejtë kujdesit shëndetësor parësor,
ndërsa në një ekonomi të përparuar, reformat e pensioneve mund të synojnë kanosjet afatgjata
lidhur me një popullsi të plakur.Në një vend prodhimi të naftës, politikbërësit mund të synojnë
që më mirë të harmonizojnë politikën fiskale me zhvillimet më të gjera makroekonomike duke
moderuar shpenzimet prociklike, duke kufizuar shpërthimet e shpenzimeve kur rritet çmimi i
naftës dhe duke i’u përmbajtur shkurtimeve të dhimbshme kur ato bien.
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2.1.1. Sa zbatohen dhe përdoren politikat fiskale?
(IMF, 2017) Rëndësia e politikës fiskale kohëve të fundit është shtuar shumë, si në debatin
publik po ashtu edhe në politikat e qeverive. Politika fiskale po zhvillohet, duke realizuar rolin e
saj në nxitjen e rritjes së qëndrueshme dhe zbutjen e ciklit ekonomik.Njëkohësisht, pasiguria e
lartë dhe nivelet e larta të borxhit publik kërkon një menaxhim më të mirë të rreziqeve
fiskale.Prandaj politika fiskale mbanë në supe detyrën e veshtirë për të arritur më shumë dhe më
mirë në një mjedis të kufizuar.
Si përgjigje më e saktë është se përfundimisht varet nga hapësira fiskale që një qeveri ka në
dispozicion për nismat e reja të shpenzimeve ose shkurtimet e taksave, do të thotë qasja e saj në
financime shtesë me një kosto të arsyeshme ose aftësinë e saj për të reduktuar shpenzimet
ekzistuese.Disa qeveri nuk janë në gjendje të reagojnë me stimul, sepse kreditorët e tyre
potencial besonin se shpenzimet shtesë dhe huamarrja do të shkaktonin shumë presion mbi
inflacionin, rezervat valutore ose kursin e këmbimit, ose do të vononte rimëkëmbjen duke marrë
shumë burime nga sektori privat vendor.
Kreditorët gjithashtu mund të kenë dyshuar në aftësinë e disa qeverive për të shpenzuar me
mençuri, për të nxitur stimulimin e krijuar dikur ose për të adresuar shqetësimet e gjata me
dobësitë strukturore në financat publike (siç janë të ardhurat tatimore kronike të ulëta për shkak
të një strukture të dobët tatimore ose evazioni ,Kontroll të dobët mbi financat e qeverive lokale
ose ndërmarrjeve shtetërore, apo rritja e shpenzimeve shëndetësore dhe popullsia e plakjes).Për
qeveritë e tjera, kufizime më të mëdha financiare kanë bërë që shkurtimet e shpenzimeve të
bëhen si rënie e të ardhurave (funksionimi i stabilizantëve).Në vendet me inflacion të lartë ose
deficite të jashtme të llogarisë rrjedhëse,stimuli fiskal ka të ngjarë të jetë joefektiv dhe madje i
padëshirueshëm.

2.2. Sistemi tatimor
(Task system, 2011) Qeveritë pëmes taksimit sigurojnë fonde të nevojshme për investime në
zhvillim,në lehtësimin e varfërisë dhe ofrimin e shërbimeve publike.Tatimet ofrojnë një ndihmë
për varfërinë në vendet në zhvillim dhe siguron mbështetjen dhe qëndrueshmërinë fiskale e cila
është mjaft e nevojshme për nxitje të rritjes.Dizajni i një sistemi tatimor është i lidhur ngushtë
me vendimet e investimeve vendore dhe ndërkombëtare duke përfshirë aspektin e transparencës
5

dhe drejtësisë.Mobilizimi dhe forcimi i burimeve vendore nuk është vetëm për çështjen e rritjes
së të ardhurave,por është gjithashtu hartimi i një sistemi tatimor që nxit përfitime, inkurajon për
një qeverisje më të mirë,që përputhet me pikëpamjet e shoqërisë mbi të ardhurat e përshtatshme
dhe pabarazinë e pasurisë dhe promovon drejtësi sociale.Taksimi është thelbësor për forcimin e
funksionimit

efektiv

të

shtetit

dhe

për

kontrata

shoqërore

midis

qeverive

dhe

qytetarëve.Inkurajimi i dialogut mes shteteve dhe qytetarëve të tyre rezulton që procesi i taksimit
është thelbësor për arritje efektive dhe të përgjithshme për shtetet.Lëvizja drejt sistemeve
tatimore më të thjeshta,më të barabarta dhe transparente dhe zgjerimi i bazës tatimore ka qenë
një shqetësim për vite të tëra për shumë vende në zhvillim dhe organizatat që përgatisin këtë
raport me dekada të tëra kanë qenë aktive në këtë zonë .
Mirëpo shumë sisteme tatimore kanë pak ndikim në reduktimin e pabarazive në të ardhura dhe
pasuri dhe vetëm një pjesë e vogël e qytetarëve janë brenda sistemit tatimor. Andaj për të
ndihmuar vendet në zhvillim, G-20 ( apo grupi i 20 - që është një forum ndërkombëtar për
qeveritë dhe guvernatorët e bankave qëndrore nga 20 ekonomitë më të mëdha),dhe donatorët e
komuniteti duhet të sigurojnë ndihma që zhvillimi i sistemit tatimor të jetë koherent dhe
efektiv.Një progres i konsiderueshëm por me kapacitet të dobët është bërë nga disa vende në
zhvillim,ku shpenzimet e korrupsionit dhe mungesa e lidhjes reciproke midis taksave dhe
publikut dhe shoqërisë mbeten si sfida në vete.Mjedisi i jashtëm parqet sfida në rritjen e
vazhdueshme të varfërisë në shumë vende me të ardhurat nga taksat tregtare, që do të thotë se
liberalizimi i tregtisë paraqet sfida domethënëse në mbulimin e të ardhurave nga burime të
tjera.Rritja e ekuilibrit midis një regjimi tërheqës tatimor për ekonominë vendore dhe
investimeve te huaja, duke përdorur stimujt e taksave,dhe duke siguruar të ardhura të nevojshme
për shpenzime publike, paraqet një dilemë kryesore të politikës.
Në shumë prej sfidave të tjera tatimore që përballen vendet në zhvillim ndikojnë edhe
ekonomitë e avancuara.Sfidat më specifike për vendet në zhvillim përfshijnë:
1. Administrata e dobët e taksave - Sistemi tatimor duhet të ndikohet nga aftësia e
administratës tatimore në mënyrë që ta udhëheqë atë.Andaj një administratë e mirëfilltë e
taksave është çelësi i mobilizimit të burimeve të brendshme të një vendi në
zhvillim.Megjithatë, shumë administrata vazhdojnë të kenë personel të dobët, zyrtarë të
trajnuar me pagë të ulët,strukturë qe nuk inkurajon qasje të integruar ndaj taksave të
ndryshme etj.
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2. Morali i ulët i tatimpaguesve - Ku korrupsioni dhe qeverisja e dobët kanë rrënjë shumë
të vjetra dhe të thella.Treguesit e korrupsionit reflektojnë me të ardhura të ulëta,siç janë
treguesit e tjerë të qeverisjes(sundimi i dobët i ligjit, paqëndrueshmëria politike).
3. Ballafaqimi me sektorët që janë “të vështirë për tatim” - Ku përfshihen bizneset e
vogla, firmat e vogla dhe profesionistët.Kjo ka një rëndësi në vetvete ku kapacitetet
administrative dhe nxitja për të paguar ëshët e dobët.Për shembull, tregtarët joformalë
mund të kenë gjasa që të kenë të ardhura dhe shitje shumë më poshtë se çdo prag i
arsyeshëm tatimor.Ndoshta më shumë i përshtatshëm do të ishte çështja si një
mosrespektim. Vlerësimet e mospërputhjes janë të pakta, por “Boshllëqet” e tatimit mbi
vlerën e shtuar (TVSH) janë vënë në 50-60% në disa vende në zhvillim në krahasim me
7-13% në vendet e zhvilluara.
Natyrisht ka dallime të konsiderueshme midis vendeve në zhvillim dhe atyre të zhvilluara
tashmë. Ndoshta më e rëndësishmja është në pasurinë e burimeve natyrore.Po ashtu edhe pozita
gjeografike ka rëndësi,ku ishujt e vegjël janë më të aftë të importojnë taksat në kufi sesa vendet e
mbyllura në det.

2.2.1 Sistemi tatimor në Kosovë
(ministria e financave, n.d.) Kosova ka zhvilluar një sistem fiskal të bazuar në politikat më të
mira të Bashkimit Europian, në mënyrë që të ketë politika fiskale sa më të përafërt me atë të BEsë. Kjo vlen për tatimet dhe politikat doganore duke përfshirë tatimet direkte dhe
indirekte.Sistemi tatimor në Kosovë përbën një pako ligjesh tatimore dhe udhëzime
administrative. Ato janë :
Të hyrat në kufi

Të hyrat në vend

- Detyrimet doganore

- Tatimet në të ardhurat e korporatave

- Akciza

- Tatimet në të ardhura personale

- Shmangia e tatimit të dyfishtë

- Tatimi mbi vlerën e shtuar

- Transferimi i çmimeve

- Dispozitat e veçanta

Tatimi në të Ardhurat e Korporatave (TAK)
Tatimi në të Ardhurat e Korporatave përdoret për të ardhurat e tatueshme të korporatave.
Tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore prej 50,000euro apo më pak, tatohen në masën 3%(për
veprimtaritë si : tregtia, transporti,bujqësia dhe veprimtaritë e ngjashme komerciale) apo 9%( për
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veprimtaritë shërbyese, profesionale, të zanatit, të argëtimit e të ngjashme).Tatimpaguesit me të
ardhura bruto vjetore mbi 50,000euro tatohen me 10% në të ardhurat e tatueshme.Me të ardhura
të tatueshme nënkuptohet ndryshimi në mes të të ardhurave bruto të pranuara gjatë një periudhe
tatimore dhe zbritjeve të lejueshme në lidhje me të ardhurat bruto të tilla.
Në tatimpagues hyjnë : a) Korporatat apo ndërmarrjet afariste që kanë statusin e personit juridik
sipas ligjit të Kosovës. b) Shoqëritë tregtare që veprojnë, c) Organizata të regjistruara si joqeveritare, dhe d) Personi jo resident me njësi të përhershme në Kosovë.
Tatimi në të Ardhura Personale (TAP)
Tatimi në të Ardhura Personale zbatohet në të gjitha të ardhurat që pranon një individ e që janë
të tatueshme në bazë të Ligjit për Tatimin në të Ardhura Personale.Tatimpaguesit sipas ligjit te
TAP janë : personat fizik resident dhe jo resident,ndërrmarrjet personale afariste,ortakëritë dhe
shoqëritë, qiratë, fitoren në lotari, interesat, fitimet kapitale, shfrytëzimin e pasurisë së
paprekshme, pensionet, si dhe çdo të ardhur tjetër që rrit vlerën neto të tatimpaguesit.Periudhë
tatimore për tatimin në të ardhura personale është viti kalendarik.Objekti i tatimit për
tatimpaguesit resident janë të ardhurat e tatueshme me burim në Kosovë dhe jashtë saj. Ndersa
objekt i tatimit për tatimpaguesit jo resident janë të ardhurat e tatueshme me burim në Kosovë.
Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH)
Që nga shtatori i vitit 2015, TVSH

është përshkallëzuar në dy norma, atë standard prej

tetëmbëdhjetë përqind (18%) dhe normën e reduktuar prej 8% të vlerës së furnizimeve të
importuara dhe furnizimeve të brendshme të tatueshme, me përjashtim të furnizimeve të liruara
dhe furnizimeve të trajtuara si eksporte.Norma e reduktuar e TVSH-së paguhet prej tetë përqind
(8%) për furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, si dhe importin e tyre, si në vijim : Furnizimin
me ujë, përveç ujit të ambalazhuar,furnizimin me energji elektrike,drithërat sikurse elbi, misri,
varitetet e misrit, tërshëra, thekra, orizi dhe gruri, prodhimet e bëra prej drithërave për qëllim të
konsumit njerëzor,vajra për gatim,qumësht dhe produktet e tij, kripa dhe vezët për konsum,librat
shkollorë, furnizimi duke përfshirë huadhënjën e librave nga bibloteka,broshurat,fletëpalosjet etj.
Pajisjet e teknologjisë së informacionit,furnizimi i produkteve farmaceutike dhe pajisjet
mjekësore.
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Si person i tatueshëm konsiderohet çdo person qoftë ky individ,person fizik ose juridik, ose i
organizuar në çdo formë tjetër të njohur nga legjislacioni në Kosovë. Për TVSH-në nuk është i
rëndësishëm rezultati (humbje apo fitim) i veprimtarisë ekonomike. Regjistrimi për TVSH-në
paraqet çdo person që i përmbush të gjitha kushtet e përkufizimit mbi personin e
tatueshëm,kërkohet që të regjistohet për TVSH-në,nëse brenda vitit kalendarik tejkalon
qarkullimin prej tridhjetë mijë euro (30.000€). C’regjistrimi për TVSH-në realizohet kur çdo
person i tatueshëm në mënyrë të detyrueshme apo vullnetare, mund të kërkojë nga ATK-ja që të
ç’regjistrohet për qëllime të TVSH-së, nëse gjatë vitit të fundit kalendarik, qarkullimi i tij ka
rënë. C’regjistrimi hynë në fuqi pas dy muajsh pas datës së paraqitjes së kërkesës, nëse miratohet
nga ATK-ja.
Në bashkëpunim me parimet e BE-së dhe të TVSH-së,eksportet janë të liruara nga TVSH-ja me
të drejtën e TVSH-së së zbritshme.Kurse TVSH-ja në import mblidhet në kufijtë shtetëror të
Kosovës,ku bartësi i transaksionit paguan TVSH-në në bazë të vlerës doganore dhe pavarësisht
origjinës së tyre.TVSH-ja bëhet e ngarkueshme varësisht nga momenti që ndodh : nga furnizimi i
mallit apo shërbimit, lëshimi i faturës në lidhje me furnizimin e mallit apo shërbimit, ose pranimi
i pagesës si avancë/paradhënie, para se të ketë ndodhur furnizimi i mallit apo shërbimit.Ndërsa
gjatë importit ,TVSH-ja nuk paguhet për : mallrat e importuata me qëllim të shfrytëzimit zyrtar
nga zyrat diplomatike dhe konsulore, dhe misionet speciale të skredituara në Kosovë dhe ato
mallra të importuara me qëllim të shfrytëzimit zyrtar nga organizatat ndërkombëtare, nëse këto
janë parashtruar në traktatet apo marrëveshjet ndërkombëtare të cilat zbatohen në Kosovë.
Shmangia e tatimit të dyfishtë
Kosova momentalisht ka Marrëveshje për Eleminimin e Tatimit të Dyfishtë me Republikën e
Maqedonisë,Turqisë,Britaninë e Madhe,Slloveninë,Hungarinë ,Belgjikën,Finlandën,Shqiperinë
,Gjermaninë dhe Holandën.Marrëveshjet për Eliminimin e Tatimeve të Dyfishtë me shumë shtete
tjera janë në proces të bisedimeve.
Detyrimet Doganore
Taksa doganore është 0%-10%, shumica e lëndëve të para dhe pajisjeve për prodhim janë të
liruara me Ligjin Nr.04/L-163.Shërbimi doganor ka përmirësuar kapacitetin legjislativ dhe
organizativ.Megjithatë rënia e përgjithshme e importeve,mbledhja e të ardhurave në vitin 2015 u
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rrit me 9.2% më 2014. Dogana e Kosovës mblodhi më shumë të ardhura (+27% deri në mars
2016) se në të njëjtën periudhë të vitit 2015.
Akciza
Akcizat janë taksa që aplikohen në disa mallra vendore ose të importuara si për shembull: cigare,
pije alkoolike, ujë dhe pije të tjera freskuese, naftë, etj.
Në mars të vitit 2015 , Qeveria e Kosovës mori vendim për ndryshime fiskale të cilat kanë të
bëjnë me projektligje të reja në: Tatimin mbi vlerën e shtuar ( TVSH), tatimi në të ardhurat e
korporatave dhe tatimi në të ardhurat personale.

2.3 Bilanci tregtar
(IMF, n.d.) Bilanci tregtar (BOT) paraqet diferencën e eksporteve të një vendi dhe importeve të
atij vendi për një periudhë kohore.Bilanci tregtar ëshë komponenti më i madh i bilancit të
pagesave të vendit.Andaj ekonomistët e përdorin bilancin tregtar si një mjet statistikor për t’i
ndihmuar ata të kuptojnë forcën relative të një vendi përkundrejt ekonomive të vendeve
tjera,gjithashtu dhe rrjedhjen e tregtisë midis kombeve.
(IMF, 2015) Si formulë e bilancit tregtar mund të thjeshtësohet ,BOT= Ex-Im, ku sipas kësaj
rrjedhë që nëse një vend që importon më shumë mallra dhe shërbime sesa eksporton ai vend ka
deficit tregtar.Pra kur qeveria nuk është e aftë të financojë të gjitha shpenzimet e parapara
buxhetore nga të hyrat e saja aktuale.Kurse

e kundërta e deficitit është suficiti tregtar,që

paraqitet kur një vend eksporton më shumë mallra dhe shërbime sesa që importon.Pra kur
qeveria grumbullon më shumë të hyra se sa i nevojiten për financimin e shpenzimeve aktuale
buxhetore.
Për t’u kuptuar më detajisht, numri i papërpunuar i deficitit tregtar duhet të krahasohet me GDPnë e vendit,pasi ekonomitë më të mëdha mund të jenë më të përshtatshme për trajnimin e deficitit
dhe tepricave të mëdha.Pikat e debitit përfshijnë importet, ndihmat e huaja,shpenzimet vendase
jashtë vendit dhe investimet e brendshme jashtë vendit.Ndërsa zërat e kredisë përfshijnë
eksportet, shpenzimet e huaja në ekonominë e vendit dhe investimet e huaja në ekonominë e
vendit. Pra duke zbritur artikujt e kredisë nga artikujt e debitit, ekonomistët arrijnë në një deficit
ose suficit tregtar, për një vend të caktuar gjatë periudhës së një muaji, tremujori apo një viti.
Suficiti ose deficit tregtar i marrë pa bazë dhe pa analizë , nuk është një tregues i qëndrueshëm i
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shëndetit të ekonomisë. Numrat duhet të merren në konteksitn e ciklit të biznesit dhe treguesve të
tjerë ekonomik. Shembull, një vend në recesion dëshiron të eksportoj më tepër, duke krijuar
vende të punës dhe kërkesa në ekonomi. Ndërsa në një zgjerim të fortë, vendet preferojnë të
importojnë më shumë, duke siguruar konkurrencën e çmimit, e cila e kufizon inflacionin.
(IMF, n.d.) Që nga fillimi i krizës në Kosovë humbja e rezervave valutore ka qenë e vogël,
mirëpo hendeku i madh financiar parashikohej për vitin 1999 në tërësi.Kapitali privat ra
ndjeshëm, por kjo u kompenzua nga pagesat e brendshme të agjencive humanitare.Ndërsa
eksportet mbeten në depresion përderisa rruga e tranzitit përmes Republikës Federale të
Jugosllavisë (Serbi/Mali i Zi)pritej të rindërtohej, ndërsa importi parashikohej të rritej. Një
hendek financiar prej rreth 345 milionë dollarë ishte parashikuar për vitin 1999, nga të cilat afro
125 milionë dollarë mbeteshin të paplotësuara.
Pothuajse një dekadë pas përfundimit të konflikteve për shpalljen e pavarsisë së Kosovës në
shkurt 2008, perspektivat e rritjes vazhdojnë të kenë pengesa të thella strukturore.Këto përfshijnë
infrastrukturë të dobët private dhe publike, furnizim jo të besushëm të energjisë elektrike dhe
lidhje joadekuate rajonale të rrugëve të transportit. Ekonomia vazhdon të mbetet e pazhvilluar
dhe dominon sektori i tregtisë dhe shërbimeve të cilat janë rritur nga prania e madhe e huaj dhe
remetencat.Eksporti qëndron me një bazë të ngushtë ku dominojnë produktet me vlerë të ulët të
vlerës së shtuar, po ashtu ndonjë sektor që mund të nxisë rritjen e qëndrueshme ende nuk është
shfaqur. Mallrat e importuara janë relativisht të diversifikuara dhe me pesha të balancuara në
importin total.

2.3.1 Lëvizjet e lira të mallrave dhe personave
(IMF, n.d.) Sa i përket lëvizjes së lirë të personave dhe shërbimeve ,Kosova është ende në një
fazë

të

hershme.Pavarësisht

përfitimeve

nga

acquis,

veçanërisht

në

shërbime

postare,përgjithësisht nuk ka pasur ndonjë progres në këtë fushë gjatë periudhës
raportuese.Kurse lëvizjet e lira të kapitalit mbeten kryesisht të lira,pa kufizime ndaj pronësisë së
huaj dhe Banka Qëndrore ka një kapacitet të mjaftueshëm për mbikëqyrje të sektorit.Mirëpo
Kosovës në periudhat e ardhshme i duhet të rrisë fokusin e organit rregllat në sektorin e
sigurimeve, të promovojë praktika të ndershme të konkurrencës dhe një fushe të barabartë të
lojës, të rrisë përpjekjet për luftën kundër krimit ekonomik dhe financiar.Po ashtu të sigurojë
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trajtim të barabartë për shtetasit e BE-së që fitojnë pasuri të palujtshme në Kosovë, në përputhje
me qëllimet dhe funksionet e MSA-së.
Ligji për sigurimin e përgjithshëm i cili u miratura në dhjetor të vitit 2015,e që mbulon çështje si
kapitali minimal,aftësitë për pagesë dhe kërkesat e duhura për mbikëqyrjen e rrezikuar për
kompanitë e sigurimeve.Ky ligj i ri kërkon që kompanitë e sigurimeve të publikojnë raportet e
tyre vjetore.Sidoqoftë duhet të rritet edhe mbikëqyrja e këtyre kompanive nga Banka Qëndrore ,
në veçanti në mënyrë më specifike për transparencën dhe cilësinë e raporteve vjetore.
Pastaj ligji për parandalimin e financimit të terrorizmit dhe pastrimit të parave,i miratuar në maj
të vitit 2016,i cili ende nuk është plotësisht në përputhje me acquis dhe rekomandimet e Task
Forcës, për të arritur deri në rezultate kundër luftës në krime ekonomike dhe financiare.

2.4 Politika fiskale dhe rritja ekonomike
(IMF, 2015) Lidhja mes politikës fiskale e ekonomisë për një kohë shumë të gjatë ka tërhequr
vëmendjen e ekonomistëve. Kjo është një kohë në të cilën shumë vende po rishikojnë normat e
tyre të rritjes, kryesisht nga shkaku i krizës globale financiare, pasi shumë janë ende në proces të
rimëkëmbjes nga borxhi dhe papunësia.Në bashkëpunim me Fondin Ndërkombëtar Monetar,
Kosova ka ruajtur stabilitetin makroekonomik, të karakterizuar nga deficitet e ulëta publike dhe
borxhi ,dhe një sistem financiar të shëndoshë. Gjatë pesë viteve të fundit, ekonomia ka ecur mirë
me një rritje mesatare të GDP-së prej rreth 3.5%, më e larta në Ballkanin Perëndimor.Megjithatë,
kjo rritje e përformancës ka qenë e pamjaftueshme për të rritur ndjeshëm të ardhurat dhe
përshpejtimin e konvergjencës drejtë mesatares së BE-së.Sa i përket papunësisë ajo ka mbetur në
një nivel të lartë veçanërisht në mesin e të rinjëve, ndërsa pjesëmarrja e femrave në punë është
shumë e ulët.Shpenzimet e larta të punës, një hendek i konsiderueshëm infrastrukturor dhe një
mjedis i dobët biznesi, pavarësisht përmirësimeve të fundit.Këto janë faktorët kryesorë që
pengojnë perspektivat afatmesme me BE-në.
Konsumi vazhdon të jetë faktori i kërkesës së brendshme në Kosovë.Kjo tregon që nivelet e
çmimeve në Kosovë kryesisht ndjekin nivelet e çmimit botëror,veçanërisht çmimet e ushqimeve.
E gjitha kjo në kombinim me rritjen e 25% të pagave dhe pensioneve në sektorin publik në prill
të vitit 2014 ka rritur të ardhurat reale të disponueshme të qytetarëve, duke realizuar rritje të
konsumit për vititn 2014.Ndërsa Remetenca është një faktorë tjetër që merret parasysh,pasi një
sasi e madhe e këtyre hyrjeve shkojnë në konsum.
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Kurse investimet kanë shënuar një rënie të lehtë në vitin 2014.Më e theksuar është vërejtur tek
investimet private,për shkak të situatës së paqartë politike që vijoi gjatë muajve qershor-nëntor të
vitit 2014, duke ndikuar në sjelljen e agjentëve ekonomik. Ku sjellja e këtyre të fundit mund të
ketë qenë duke zgjedhur në vend të investimit kursimin gjatë pritjes së zgjidhjes së situatës
politike.Kjo ka rezultuar me rritjen e depozitave bankare,si dhe fakti i rënies së importit të
mallrave për investime kryesisht mallra ndërtimore.Qarkullimi i deklaruar i kompanive ka rënë
në krahasim me periudhën e njejtë të vitit 2013, sidomos në tregti, ndërtim dhe industrinë e
përpunimit.Ndërsa në anën tjetër një pjesë e remetencave shkon në investimet private në formë të
pasurive të patundshme.
Sa i përket sektorit të jashtëm i cili mbetet ende një sfidë për Kosovën,duke pasur parasysh se
bilanci tregtar vazhdon të jetë negative.Eksportet kryesore të Kosovës janë metalet dhe produktet
me bazë metali që arrijnë 50% të totalit të eksporteve,që përcjellin kryesisht çmimet botërore të
metalit.Kapacitetet prodhuese të Kosovës mbeten kryesisht të pa shfrytëzuara dhe ka pak ose
aspak konkurrueshmëri në sektorin industrial në tregjet rajonale me Europën, gjë që paraqet për
Kosovën një nivel të ultë të eksportit.Ndërsa sa i përket importit, Kosova vazhdon të jetë vend i
varur nga importet.Kjo varësi e madhe në kombinim me nivelin e ultë të eksportit,rezulton me
një bilanc tregtar negativ,dhe në këtë mënyrë kontribon negativisht në rritje ekonomike.
Qeveria e Kosovës ka formuluar në kohët e fundit një agjendë gjithpërfshirëse të reformave në :
Programin kombëtar të reformës ekonomike 2015-2018 dhe shpenzimet afat mesme.Korniza (
2016-18), që ka për qëllim rritjen e potencialit të rritjes ekonomike të Kosovës dhe krijimin e
vendeve të reja të punës.Rritja e qëndrueshme do të arrihet duke siguruar një politikë fiskale të
shëndoshë dhe të besueshme, duke ruajtur stabilitetin financiar dhe përshpejtimin e zbatimit
ambicioz të reformës strukturore të agjendës së FMN-së.
Ekonomia botërore vazhdon të zgjerohet me një ritëm te moderuar, të peshuar nga bashkimi i
faktorëve, duke përfshirë kërkesën e vazhdueshme të dobët dhe rritjen e investimeve,stagnimin e
tregtisë dhe çmimet e ulta të mallrave.Përveç gjurmëve

të krizës ende të paraqitura dhe

shpalosjes në ndryshimet strukturore,tendenca në rritje për politikat e brendshme paraqesin
shqetësimin rreth qëndrueshmërisë së rritjes globale që shkon përpara.Nga ana tjetër ka disa
shenja pozitive të rritjes më të fortë, më të qëndrueshme, gjithëpërfshirëse dhe të ekuilibruar.
Politikëbërësit në mbarë botën, përballen me sfida të vështira dhe komplekse.Inovacione në
ekonomitë e përparuara, një investim laik në ekonomitë e tregut në zhvillim, investime ciklike në
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ekonomi që prodhojnë mallra , këto të gjitha qojnë në gjendjen aktuale të furnizimit të tepërt.Në
të njejtën kohë, borxhi global ka arritur një nivel të lartë, dhe është rritur ndjeshëm që nga fillimi
i krizës financiare globale.
Më 29 qershor 2009 Kosova u bë anëtare e 186-të e FMN-së.Që nga viti 2008 në Republikën e
Kosovës,stafi i Fondit kishte ofruar asistencë teknike dhe këshilla për politikat në Misionin e
Kombeve të Bashkuara në Kosovë.
Performanca ekonomike e Kosovës është përforcuar në vitet e fundit,mirëpo ende ekzistojnë
pabarazi të mëdha fiskale dhe të jashtme që mund të përkeqësohen nga shpenzimet e larta
kapitale.Në bazë të kësaj,autoritetet gjithëpërfshirëse kishin një program

të politikave që

synonin të krijojnë themelet për rivendosjen e qëndrueshmërisë fiskale dhe për të mbrojtur
stabilitetin e sektorit financiar.
Ky program synon të rrisë të ardhurat dhe të zvogëloj shpenzimet në mënyrë që të kufizojë
ndikimin e shpenzimeve të mëdha kapitale në deficitin fiskal dhe në balancet bankare të
qeverisë.Për këtë arsye, Kuvendi ka rishikuar buxhetin e vitit 2010 dhe ka rritur normen e
akcizës.
Përkushtimi i autoriteve është në përmirësimin e fushës së administratës tatimore,duke u
përmbajtur nga inciativat e shpenzimeve të pafinancuara dhe duke siguruar kredibilitetin e
procesit buxhetor duke rishikuar buxhetet e ardhshme ekskuzivisht në një mënyrë neutrale ndaj
deficitit.Zbatimi i këtyre politikave do të ndihmojë në sigurimin e financave të shëndosha
publike.
Një ndër objetivat më të rëndësishme të programit të mbështetur nga Fondi,është rritja e
ekuilibrave bankare të qeverisë në mënyrë që të sigurojë një reservë fiskale adekuate dhe fonde
për ndihmë të likuiditetit emergjent ndaj sistemit bankar.
Për trajtimin e rreziqeve fiskale,autoritetet synojnë të përpilojnë një strategji për përmirësimin e
financave në sektorin e energjisë në mënyrë që të zvogëloj nevojën për transferime të
vazhdueshme të buxhetit.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Bazuar në literaturën e hulumtuar,si përfundim arrihet që politikat fiskale kanë një ndikim
relativisht të madh në bilancin tregtar.Ku përmes instrumenteve të tyre ato kanë për detyrë
stabilizimin dhe rregullimin e ekonomisë së vendit.Edhe pse varet nga hapësira fiskale që një
qeveri ka mundësi ta përmirësojë dhe të arrijë stabilitet.Ato përmes sistemit tatimor duhet të
mbledhin fonde të mjaftueshme dhe t’i përdorin për mirëqenien shoqërore të vendit.E gjitha kjo
rezulton që politikat fiskale paraqesin një rëndësi të veçantë, me format e tyre, funksionin dhe
ndikimin e tyre në stabilitetin e një vendi.
Edhe pse Kosova posedon një pjesë të vogël të tregut të jashtëm me eksportimin e mallrave
jashtë kufijve,ajo dukshëm ka shifra të larta në pjesën e importit te mallrave dhe shërbimeve nga
vendet fqinje dhe më larg.E cila paraqet një bilanc me deficit tregtar dukshëm të madh, dhe
stabilitet jo të rregullt ekonomik.
Qëllimi kryesor i këtij punimi është të vendos një lidhje të kuptueshme dhe të arsyeshme në mes
të politikave fiskale të Kosovës dhe bilancit tregtar të saj .
Pra si problem kryesor,definohet se çfarë politika fiskale përdorë më shumë Kosova, si i përdorë
ato politika dhe çfarë ndikimi kanë pasur ato deri më tani në bilancin tregtar të Kosovës.
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4. METODOLOGJIA
Metodologjia kërkimore përmban në vete mbledhjen e të dhënave me metoda të ndryshme
kërkimore, përpilimi dhe përpunimi i tyre në mënyrë që të analizohen të dhënat dhe të arrihen
rezultate relevante për punimin e një projekti apo studimi.
Si metoda të hulumtimit janë përdorur teknikat kërkimore kuantitative dhe kualitative pasi ka të
bëjë me të dhëna cilësore dhe të dhëna sasiore që të bëhet krahasimi ndër vite, dhe të shikohet se
cilat reforma janë më të mira për zhvilim të vendit.Si dhe të shihet në mënyrë më të qartë
ndikimi i atyre reformave në stabilitetin e vendit.
Te dhenat kualitative apo cilesore ku permes tyre sigurohet kuptimi dhe sqarimi I rasteve
studimore, objektivave te hulumtimit, duke grumbulluar te dhena e informacione te nevojshme
per krahasimin e rasteve apo duke u bazuar ne nje rast te vetem studimor.Ndersa sa u perket te
dhenave kuantitative apo sasiore te cilat perdore per perpunimin e te dhenave, qe mbeshtetemi ne
te dhena numerike qe jan zakonisht te paraqitura ne forme statistikore.
Në këtë punim është bërë përpunim i të dhënave sekondare, pra janë marrur të dhëna jo
drejtpërsëdrejti ,por përmes hulumtimeve dhe kërkimeve përmes literaturës së ndryshme dhe
kërkimeve të ndryshme në internet ,për të arritur në konkluzione të reja dhe arritjen e rezultateve
të reja dhe më të favorshme.
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5. REZULTATET
Analiza e të dhënave
Në këtë pjesë është bërë analiza e të dhënave kuantitative e Bilancit primar, e të hyrave dhe
shpenzimeve dhe borxit publik.Po ashtu edhe produktet më të importuara dhe më të eksportuara
të Kosovës me vendet e Evropës.Të dhënat janë marrur nga Agjensia e Statistikave të Kosovës
(ASK).
1.Bilanci primar – bilanci primar përbëhet prej të hyrave dhe shpenzimeve të një shteti, ku të
hyrat paraqesin mjetet financiare të cilat i përdor shteti për plotësimin e nevojave publike.
Ndërsa shpenzimet mjete financiare të cilat përdor për shpenzime qeveritare.
Kur të hyrat janë më të mëdha sesa
shpenzimet,atëherë
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Figure 1: Trendi i bilancit primar të vitit 2010 – 2016

mbulojnë shpenzimet. Një gjendje
të tillë e ka edhe Kosova ku

Burimi: Agjencia Statistikore e Kosovës, dhe autori për
kalkulimet: Alisa Kuqi

shpenzimet janë shumë më të mëdha sesa të hyrat.Ku të hyrat per vitin 2010 kanë qenë
1,156,495 ndërsa shpenzimet 1,201,590 që ka rezultuar me një deficit prej -45,095.Gjatë viteve
në vazhdim nuk është paraqitur ndonjë përmirësim por vetëm rritje më e madhe e të hyrave
,mirëpo edhe të shpenzimeve që rezulton me një vlerë negative edhe më të madhe.Ku vlera më e
madhe e kap në vitin 2013 me një deficit prej 153,135.Kjo gjendje vazhdon edhe në vitiet 2014
me deficit -129,986 ndërsa në vitin 2015 prej – 95,568 dhe në vitin 2016 -68,284.
1.1 Te të hyrat është bërë analiza e të hyrave nga ATK dhe të hyrave Doganore.
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Në të hyrat nga ATK-ja hyjnë – tatimet në të ardhura të korporatave, tatime në të ardhura personale
dhe tatimet tjera direkte. Ku është bërë krahasimi i tyre ndër vite duke filluar nga viti 2010 deri

në vitin 2016.Duke filluar
nga tatimet në të ardhura të
korporatave të cilat
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e cila vazhdon me një rritje
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2010 me një rritje graduale Figure 2: Të hyrat nga ATK-ja të vitit 2010 - 2016
duke

kapur

vlerën

prej

123,982 në vitin 2016. Ndërsa

Burimi: Agjencia Statistikore e Kosovës, dhe autori për
kalkulimet: Alisa Kuqi

TVSH-ja e brendshme në vitin 2010 kap vlerën 93,617 duke arritur në 179,293 në vitin 2016.
Kurse tatimet tjera direkte kapin vlerën 2,748 në vitin 2010 me një rritje më të madhe në vitin
2013 prej 4,765 dhe me një zbritje graduale deri në vitin 2016 prej 2,194. Kurse në të hyrat
doganore përfshihen - TVSH-ja në kufi, Detyrimet doganore, Akciza dhe Tatimet tjera indirekte.
Ku TVSH-ja në kufi kap vlerën
prej 454,937 në vitin 2010 e cila

1,200,000
1,000,000

vazhdon të rritet deri në vlerën

800,000

prej 693,754 në vitin 2016.

600,000

Ndërsa Detyrimet doganore në
vitin 2010 kapin vlerën prej
103,868 dhe arrinë në 129,970 në
vitin 2016. Kurse Akciza po

400,000
200,000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TVSH ne kufi
Detyrimet doganore
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Tatimet tjera indirekte
Totali

ashtu edhe ajo ka pasur rritje të Figure 3: Të hyrat doganore të vitit 2010 - 2016
vazhdueshme duke kapur një
vlerë prej 230,648 në vitin 2010 e

Burimi: Agjencia Statistikore e Kosovës, dhe autori për
kalkulimet: Alisa Kuqi

cila vazhdon rritjen deri në vitin
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2016 me vlerë prej 403,296.Tatimet tjera indirekte kanë vlerën prej 5,646 në vitin 2010 e cila
është ulur vazhdimisht duke arritur në vlerën prej 372 në vitin 2016.

Në shpenzime hyjnë - Pagat, Shpenzimet kapitale,Shpenzimet komunale,Mallrat dhe
shërbimet,Subvencionet dhe
transferet.Në graf shihet se
pagat duke filluar nga viti
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prej
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duke arritur në një vlerë
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Figure 2: Trendi i ngritjes së shpenzimeve të vitit 2010 - 2016

Burimi: Agjencia Statistikore e Kosovës, dhe autori për kalkulimet:
Alisa Kuqi

me 455,344 në vitin 2010
,me vlerën më të lartë në vitin 2013 prej 529,176 dhe pastaj në 2016 me vlerë 443,559.Sa i përket
subvencioneve dhe transfereve duke filluar me 85,638 në vitin 2010 deri në vitin 2016 ka arritur
474,672.Kurse shpenzimet komunale prej 8,265 në vitin 2010 janë rritur deri në 23,362 në vitin
2016.
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2.Bilanci tregtar - Në grafin më poshtë paraqiten vlerat e Eksportit Importit dhe Bilancit tregtar
të Kosovës duke filluar nga viti
2010 deri në vitin 2015 në
miliona euro.Ku shihet që sa i
përket eksportit nuk ka ndonjë
rritje ,ai ka vazhduar me një
ritëm të njejtë dhe me vlera
shumë të vogla ku në vitin 2010
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325,000 në vitin 2015, krahasim
me importin i cili paraqet një

Burimi: Agjencia Statistikore e Kosovës, dhe autori për
kalkulimet: Alisa Kuqi

rritje më të theksuar në vitin 2011 me një vlerë prej 2,492,000 dhe vazhdon çdo vit e më shumë
me një vlerë prej 2635,000 në vitin 2015.Ndërsa bilanci tregtar për çdo vit ka pasur rritje
negative,që domethënë ekonomia e Kosovës qëndron në një deficit tregtar të vazhdueshëm.
2.1 Vlerat e importit për produkte - Në graf janë paraqitur produktet të cilat importohen më së
shumti në Kosovë e ato janë
produktet minerale të cilat
kryesojnë me vendin e parë
me 31% në vitin 2010, me
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29%.Pastaj
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2014 për 2% dhe përsëri në Figure 4: Trendi i produkteve të importit të vitit 2010 - 2015
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Importet e materialeve bazë

Burimi: Agjencia Statistikore e Kosovës, dhe autori për kalkulimet:
Alisa Kuqi

dhe artikujve të materialeve bazë që zënë 9 % në 2010 dhe arrijnë në 10 % në 2015.Ndërsa
produktet bujqësore me 10% në 2010 dhe vlerën më të madhe e kanë në vitin 2014 me 12% dhe
2015 me 11
20

2.2 Vlerat e eksportit për produkte - Në graf janë paraqitur produktet të cilat eksportohen më
shumë nga Kosova janë ato të
metaleve bazë dhe artikujve të
metaleve bazë e cila zë 64%
në vitin 2010 pastaj ka pasur
një rënie graduale deri në vitin
2015 ka rënë në 49.5%.Pastaj
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Produktet tjera zënë 6% në Figure 5: Trendi i produkteve të eksportit të vitit 2010 - 2015
vitin 2010 dhe arrijnë në 9%
në vitin 2015. Kurse produktet

Burimi: Agjencia Statistikore e Kosovës, dhe autori për kalkulimet:
Alisa Kuqi

ushqimore 4 % në vitin 2010
me një rritje deri në 8 % në vitin 2015.
2.3 Korrelacioni mes importit dhe të hyrave, dhe mes importit dhe shpenzimeve
Në graf është paraqitur totali i

3000000

vlerave të importit, të hyrave

2500000

dhe shpenzimeve ku është

2000000

munduar të gjendet një lidhje
mes tyre. Si rezultat është
arritur se ka korrelacion mes

1500000

1000000
500000
0
2010

importit dhe të hyrave prej

2011

Importi

97%.Ndërsa korrelacioni mes

2012
Te hyrat

2013

2014

2015

Shpenzimet

importit dhe shpenzimeve arrin deri në 95%.
Me këtë kuptohet se të hyrat e shtetit të Kosovës kryesisht janë prej mallrave dhe shërbimeve të
importuara apo më mirë të Figure 6: Trendi i korrelacionit në mes të importit dhe të hyrave, dhe
thuhet që një vlerë e madhe e
të

hyrave

mblidhen

nga

mes importit dhe shpenzimeve të vitit 2010 - 2015

Burimi: Agjencia Statistikore e Kosovës, dhe autori për
kalkulimet: Alisa Kuqi

tatimet doganore dhe akciza.
Ku shifet edhe ne graf qe 97% figuron lidhshmeria mes importit dhe te hyrave, pasi nje pjesë e
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madhe e buxhetit të Kosovës mblidhet nga te hyrat nga importet.Kurse me 95% kanë lidhshmëri
shpenzimet me importitn, ku kjo tregon qe paraja nuk mbetet brenda por del jasht si këmbim me
blerjen e mallrave dhe shërbimeve të ndryshme.
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Burimi: Agjencia Statistikore e Kosovës, dhe autori për
kalkulimet: Alisa Kuqi
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Figure 7: Trendi i borxhit me GDP të vitit 2012 - 2016

mujorin e dytë të vitit 2016.Me
një vlerë prej 336,60 që arrin në

Burimi: Agjencia Statistikore e Kosovës, dhe autori për
kalkulimet: Alisa Kuqi

vitin 2012 me 323,76 në vitin
2013, me 326,35 në 2014 pastaj 371,17 në 2015 dhe deri në 385,58 në TM2 të vitit 2016.Ndërsa
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borxhi i përgjithshëm në vitin 2012 kap vlerën 73,31 dhe arrin deri në 821,92 në TM2 të vitit
2016. Gjithsej borxhi ka një trend rritës duke kapur vlerën prej 409,92 në vitin 2012 i cili arrin
deri në 821,93 në TM2 të vitit 2016.
Në këtë figurën 10 është paraqitur gjithsej borxhi me përqindje të GDP ku 2012 arrin 8.44%, e
cila rritet deri në 13,78% në TM2 të vitit 2016.
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6. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET
Në këtë pjesë do të bëhet një përmbledhje për strukturën ekonomike të Kosovës si dhe ndikimin e
politikave fiskale në bilancin tregtar të Kosovës.
Ekonomia e Kosovës përbëhet prej një ekonomie të re dhe dinamike.Baza e saj është transferuar
nga një ekonomi e dirigjuar në një ekonomi të hapur të tregut. Qëllimi kryesor tashmë është rritja
e kësaj ekonomie, duke rritur kapacitetin e saj eksportues për të zvogëluar deficitin aktual tregtar
të Kosovës.Struktura ekonomike e Kosovës

bazohet kryesisht në nivelin e strukturës së

konsumit të përgjithshëm i cili ndikon në bilancin tregtar duke rezultuar me vlera më të mëdha
në import e që kjo e sjellë edhe deficitin tregtar. Duke u bazuar në të dhëna,hasim në rritje mbi
10% të sasisë së mallrave konsumuese të importuara. Mirëpo kjo rritje mund të jetë si shkak i
ngritjes së të ardhurave nga kompensimi i punëtorëve kosovarë si dhe si efekt i plotë i ngritjes së
pagave të disa kategorive të shërbyesve civil.Përveç kësaj ka kontribuar edhe rritja e kredive për
ekonomitë familjare, mirëpo kjo ngritje mund të jetë edhe si rezultat i rënies së çmimeve të
produkteve ushqimore që ka ndikuar në rritjen e sasisë së konsumit. Ndërsa sa i përket ngritjes së
importit vërehet një ngritje në sasi të mallrave konsumuese. Ku këto mallra përdoren si lëndë e
parë dhe mallrat për investime. Kjo ka ndodhur për shkak të rritjes së investimeve në Kosovë,gjë
që pritet të përmirësojë edhe nivelin e zëvendësimit të mallrave të importuara me ato vende. Pra
rritja e importeve është si rezultat i ngritjes së konsumit.
Në tetor të vitit 2015,Kosova ka nënshkruar marrëveshjen për tregti të lirë me vendet e BE-së ,
me të cilën është duke u marrur edhe tani për realizimin e kërkesave nga BE-ja për aprovimn e
tyre. Qëllimi kryesor i kësaj marrëveshjeje është krijimi i bashkëpunimit të Kosovës me vendet e
BE-së që të forcojë lidhjen ekonomike ekzistuese dhe të krijojë mundësi të reja të dy anshme.
Kjo marrëveshje përfshinë lirimin nga detyrimet doganore për produktet me origjinë nga
Kosova. Ku pas hyrjes në fuqi të MSA-së do të hiqen dalëngadalë pengesat dhe barrierat e
mbetura tregtare nga të dyja palët. Që nga fillimi i kësaj marrëveshjeje, Kosovës i është
mundësuar eksporti i prodhimeve vendore me shpenzime më të ulta në krahasim me vitet e
kaluara. Po ashtu arritja e kësaj marrëveshje mundëson edhe hyrjet e kapitaleve të huaja në
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Kosovë,ku ky fakt mundëson krijimin e vendeve të reja të punës dhe një rritje të zhvillimit
ekonomik.
Përmes gjithë këtij hulumtimi,kemi arritur të kuptojmë që importi është shumëfish më i madh
sesa totalisht eksporti në vendin tonë dhe ndikon drejtpërdrejt në mos zhvillimin ekonomik në
menyrë direkte apo indirekte. Kjo për faktin që një vend i cili dëshiron të ketë rritje ekonomike
dhe të ketë më shumë eksport sesa import,duhet patjetër që të prodhojë.Në rastin tonë është duke
ndodhur krejt e kundërta.Këtë e kemi ilustruar edhe në fig.8 duke gjetur korrelacionin apo
lidhjen mes importit dhe të hyrave që ka arritur me 97% lidhshmëri mes tyre.Ky korrelacion
reflekton edhe në bilancin tregtar të Kosovës i cili paraqet një deficit tregtar.Po ashtu edhe
shpenzimet që arrijnë në vlera shumë më të larta sesa të hyrat.Si dhe borxhi i përgjithshëm i cili
grumbullohet nga borxhi ndërkombëtar dhe borxhi i brendshëm i cili çdo vit është në rritje e
sipër për shkak të pamundësisë së mbledhjes së buxhetit.Ndërsa struktura buxhetore deri në
shtator të 2015-ës të hyrat tatimore janë karakterizu me rritjen e kategoris së të hyrave tatimore
kufitare dhe të hyrave nga tatimet vendore. Kurse në kuandër të shpenzimeve buxhetore,
shpenzimet rrjedhëse si pagat, mallrat dhe shërbimet, subvencionet dhe transferet, u
karakterizuan me rritje vjetore. Në anën tjetër shpenzimet për investime kapitale shënuan rënie
vjetore. Në GDP-në e Kosovës njëherësh mund të themi që edhe në rritjen ekonomike rol të
rëndësishëm luajnë remetencat të cilat arrijnë vlerat rreth 619 milion euro në vit.Ku rritja e
kredive bankare dhe rritja e të hyrave të transferuara nga jashtë apo remetencat kanë rezultaur me
një rritje të disponueshme në të ardhurat ekonomike.Kryesisht kjo rritje ishte më e theksuar në
sektorin e ndërtimtarisë, bujqësisë dhe furnizimin e energjisë elektrike.E gjitha kjo tregon që
Kosova nuk ka një ekonomi stabile dhe ka nevojë për rritje dhe krijim të mundësive më të mira
për sektorin e prodhimit në mënyrë që të zvogëlohet importi dhe keshi të mbetet brenda Kosovës.
Ekonomia e vendit vazhdon të ballafaqohet me disbalanc kundrejt sektorit të jashtëm.Përderisa
sektorët prodhues të vendit mbesin me vlerë të shtuar më të ulët,ndërsa rritja e kërkesës së
brendshme çon në rritje të vazhdueshme të importit.Rritja e investimeve dhe konsumit ka
ndikuar në rritjen e importit të vendit, gjë që rezulton me rritje të deficitit në llogarinë rrjedhëse.
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8. APPENDIXES
Në këtë kapitull janë të paraqitura tabelat e kapitullit të rezultateve

Tabela 1: Paraqitja e deficitit nga viti 2010-2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Të hyrat buxhetore
Shpenzimet

1,156,495
1,201,590

1,298,252
1,346,319

1,321,786
1,428,990

1,321,569
1,474,704

1,332,820
1,462,806

1,456,820
1,552,388

1,596,475
1,664,759

Deficiti

(45,095)

-48,067

-107,204

-153,135

-129,986

-95,568

-68,284

Tabela 2: Paraqitja e të hyrave nga ATK, nga viti 2010-2016

Të hyrat nga ATK
2010
Tatime në të ardhura të
korporatave
52,812
Tatime në të ardhura personale
71,231
Tvsh e brendshme
93,617
Tatime tjera direkte
2,748
Totali
220,408

2011

2012

2013

2014

2015

2016

57,231
80,561
121,438
2,666
261,896

63,202
87,597
129,960
3,852
284,611

63,695
90,994
147,679
4,765
307,133

55,119
110,561
136,056
3,812
305,548

67,660
108,677
154,800
3,314
334,451

80,817
123,982
179,293
2,194
386,286

Tabela 3: Paraqitja e të hyrave doganore nga viti 2010-2016

Të hyrat doganore
TVSH ne kufi
Detyrimet doganore
Akciza
Tatimet
tjera
indirekte
Totali

2010
454,937
103,868
230,648

2011
540,923
121,211
284,555

2012
548,887
117,721
303,202

2013
559,959
120,128
301,050

2014
559,991
126,323
315,437

2015
611,319
131,391
360,633

2016
693,754
129,970
403,296

5,646
795,099

1,690
948,379

4,314
974,124

2,126
983,263

3,429
1,005,180

1,600
1,104,943

372
1,227,392
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Tabela 4: Paraqitja e shpenzimeve nga viti 2010-2016

Shpenzimet
Pagat
Mallrat
dhe
shërbimet
Shpenzimet kapitale
Supvencione
dhe
transfere
Shpenzimet
komunale
Totali

2010
311,417

2011
385,033

2012
407,706

2013
417,093

2014
485,247

2015
524,996

2016
543,749

162,634
455,344

156,559
528,186

167,362
550,245

193,857
529,176

182,941
411,360

181,291
403,851

703,848
443,559

85,638

256,166

85,291

93,489

86,433

418,084

474,672

8,265
1,023,29
8

20,376
1,346,32
0

21,558
1,232,16
2

21,662
1,255,27
7

22,099
1,188,08
0

24,164
1,552,38
6

23,362
2,189,19
0

Tabela 5: Paraqitja e bilancit tregtar nga viti 2010-2015

Viti
Ex
Im
Bot

2010
296
2158
-1862

2011
319
2492
-2173

2012
276
2508
-2232

2013
294
2449
-2155

2014
325
2538
-2213

2015
325
2635
-2310

Tabela 6: Paraqitja e mallrave të importuara nga viti 2010-2015

Importi

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Metalet baze dhe artikuj te metaleve baze
Produktet minerale
Produkte ushqimore, pije dhe duhan
Plastika, goma dhe artikuj te ngjashem
Tekstili dhe artikuj te tekstilit
Produkte bujqesore
Te tjera
Totali

9%
31%
14%
6%
4%
10%
26%
100%

9%
34%
14%
6%
5%
11%
21%
100%

10%
34%
14%
6%
4%
11%
21%
100%

10%
32%
15%
7%
5%
10%
21%
100%

10%
32%
16%
7%
6%
12%
23%
100%

10.00%
29.00%
15.00%
7.00%
5.00%
11.00%
23%
100.00%
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Tabela 7: Paraqitja e mallrave të eksportuara nga viti2010-2016

Eksporti

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Metalet baze dhe artikuj te metaleve baze
Produktet minerale
Produkte ushqimore, pije dhe duhan
Plastika, goma dhe artikuj te ngjashem
Tekstili dhe srtikuj te tekstilit
Produkte bujqesore
Te tjera
Totali

64%
15%
4%
3%
4%
4%
6%
100%

62%
15%
4%
4%
5%
3%
7%
100%

56%
14%
7%
5%
4%
4%
10%
100%

51%
17%
8%
7%
4%
5%
8%
100%

54%
15%
7%
6%
5%
5%
8%
100%

49.00%
17.00%
8.00%
7.20%
4.70%
5%
9%
100%

Tabela 8: Paraqitja e korrelacionit mes importit me të hyrat dhe shpenzimet nga viti 2010-2015

2010
2011
2012
2013
2014
2015

Importi
2107088
2431028
2449063
2449063
2538336
2634694

Te hyrat
1156495
1298252
1321786
1321569
1332820
1456820

Shpenzimet
1201590
1346319
1474704
1462806
1552388
1664759

Tabela 9: Paraqitja e borxhit të përgjithshëm dhe boxhit në GDP nga viti 2012-TM2/2016

Borxhi I përgjithshem
2012
Borxhi Nderkombetar
336,60
Borxhi I Brendshem
73,31
Gjithsej borxhi
409,92
Gjithsej Borxhi me (%
GDP)
8,44%

2013
323,76
152,51
476,27

2014
326,35
256,52
582,87

2015
371,17
377,78
748,95

TM1/2016
389,47
409,71
799,18

TM2/
2016
383,58
821,92
821,93

9.10%

10,63%

12,98%

13,40%

13,78%
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